Introduction A great number of techniques have been used for bonding orthodontic brackets to the tooth surfaces. Glass ionomer cements are frequently used material for this purpose. The aim of this study was to measure the shear bond strength of orthodontic brackets bonded with glass ionomer cement Ortho Fuji LC and remained adhesive on the enamel surface after brackets debonding. Material and methods A total of 40 extracted premolars for orthodontic reasons in different gender patients, 10-16 years old, were randomly divided into four groups. Using glass ionomer cement Ortho Fuji LC (Tokyo, Japan) stainless steel brackets were bonded to the teeth with the average surface area of the bracket base of 14.7 mm 2 . The shear bond strengths were measured at a crosshead speed of 1 mm per minute, and the load applied at the time of fracture was recorded using electronic dynamometer. Remained adhesive on the enamel after bracket debonding was evaluated using the adhesive remnant index (ARI). Results Shear bond strength had the highest value for the group where enamel was etched right before bonding bracket (9.14 MPa), than in the group 2 (7.43 MPa), while in the groups 1 (6.72 MPa) and 3 (6.22 MPa), where etching was not performed, bond strength was lower. Conclusion Shear bond strength of orthodontic brackets bonded with glass ionomer cement Ortho Fuji LC had higher values when the enamel was etched than without etching.
INTRODUCTION
In restorative dentistry, adhesion is one of the most impor tant factors for the filling quality and longevity. Newman was the first who described direct application of orth odontic brackets [1] . The procedure consists of etching the enamel using acid than adhesive and bracket applica tion. Finding the adequate technique for bonding brackets that is fast enough and takes care of the enamel surface was a great challenge in clinical orthodontics [27] . The least aggressive methods and different adhesives have been used for this purpose.
Glass ionomer cements (GIC) have been used for more than 30 years [8, 9] because it is easy and safe procedure and there is no enamel etching. Above all, GIC have anti cariogenic potential due to their fluoride release after application [10] which protects enamel [11, 12, 13] .
It is possible to bond orthodontic brackets on the tooth surface without etching and to avoid tooth demineraliza tion but still to keep satisfying bond strength [10, 12] .
The aim of this study was to measure the shear bond strength (SBS) of orthodontic brackets bonded with glass ionomer cement Ortho Fuji LC and the amount of remained adhesive on the enamel surface after brackets debonding.
MATERIAL AND METHODS
Forty premolars extracted for orthodontic reasons from patients aged 1016 years were used in this study. Criteria for the teeth were: intact tooth surface which was not exposed to chemical agences (hydrogen peroxide) and with no cracks originated from pressure during extrac tion. Teeth were kept in 4% formaldehyde solution. Glass ionomer cement Ortho Fuji LC (Tokyo, Japan) was used for bonding brackets on the tooth following manufactur er's instructions, with no etching and light polymeriza tion. The working time is 3 minutes and 15 seconds. This system consists of powder and liquid.
The teeth were randomly divided in four groups with 10 teeth in each as follows:
• Group 1 -Vestibular surface of each tooth was coated with the water layer. On the base of orthodontic bracket adhesive material was applied and the bracket was placed on the tooth. Then, light polymerization for 40 seconds was applied; • Group 2 -Each tooth was etched using orthophos phoric acid (Orthodontic Bonding System, Acid Etch, Dentaurum, Germany) for 30 seconds, than rinsed under pressure and dried. Bracket was placed using Ortho Fuji LC adhesive material without light polymerization; • Group 3 -Enamel was not etched, thin layer of water was applied and brackets were placed using adhe sive Ortho Fuji LC. Light polymerization was not performed; • Group 4 -Each tooth was etched for 30 seconds, rinsed and dried. Bracket was placed using adhesive mate rial and light polymerization was done for 40 seconds. All samples were placed in a water bath at 37 °C, during 24 hours.
Orthodontic brackets used in this study were stain less steel and for the premolars (Discovery, Dentaurum, Roth 022, Inspringen, Germany ), with average base of 14.7mm 2 . Excessive amount of the adhesive was removed after placing bracket on a tooth using sharp instrument.
The shear bond strengths were measured at a crosshead speed of 1 mm per minute, and the load applied at the time of fracture was recorded using electronic dynamometer ( Zwick 1445, Control laboratory A.D.O. "Tigar" Pirot, Serbia). Load was occluso gingival and was measured with precision of 0.1 N (Newton). The value of load at the time of fracture was divided with the surface area of the bracket (mm 2 ). In that way all results were shown as N/mm 2 (MPa).
After debonding brackets, enamel surface was observed for the remained adhesive and Adhesive Remnant Index (ARI) was calculated [14] . ARI has the following scale: 0 -no adhesive left on the tooth; 1 -less than half of the adhesive left on the tooth; 2 -more than half of the adhe sive left on the tooth; 3 -all adhesive left on the tooth, with a distinct impression of the bracket mesh.
RESULTS
The average shear bond strength values are shown in the table 1. The highest average shear bond strength was in the group 4 (9.14 MPa), than in group 2 (7.43 MPa), while lower values were in the group 1 (6.72 MPa) and the group 3 (6.22 MPa). There was significant difference in the average shear bond strength between groups 2 and 4 and groups 1 and 3 (p<0.001).
The values of ARI index are shown in the table 2. The highest amount of remained adhesive on the tooth surface was in the group 4 and 2, which shows satisfying bond strength between adhesive and the tooth. Lower bond strength between adhesive and brackets was noticed in the group 1 and 3 and there was less remained adhesive on the enamel surface. 
DISCUSSION
Glass ionomer cements have been widely used in the orth odontic treatment for placing brackets because of their ability to chemically bond to the tooth enamel. That char acteristic as well as their ability to release fluoride ions are important advantages of those adhesive systems [16] . Assessing the shear bond strength of the orthodontic brackets, most of the authors agree about importance of their strong bonding to the teeth and also easy debonding without enamel damaging after the treatment is finished [11, 12, 13, 15] . According to Newman [17] , acceptable minimum of the bond strength is between 6 to 8 MPa. It is important to emphasize that bond strength is not the only goal. There is the critical point where micromechanical and chemical bonding are so strong and may lead to the enamel damage during debonding. It means that stronger bonding increases possibility for enamel surface damage [18] . There are available data in the literature about micro fractures after use of adhesives which bond strength was 13.8 MPa [19, 20, 21] .
It is recommended by Ortho Fuji LC manufacturer to apply orthodontic brackets on moisturized enamel surface without etching. From clinical aspect, this characteris tic is benefit from glass ionomer cements comparing to traditional adhesive systems which need enamel surface to be etched in order to obtain optimal bond strength between bracket and enamel. Results of this in vitro study showed weaker bracket bond strength to enamel GIC with out etching. These results are in correlation with the study performed by Bishare et al. [12] , who suggested tooth etch ing before adhesive application to achieve better micro mechanical bonding. Using Ortho Fuji adhesive system without etching, he found the bond strength of 3.5±1.9 MPa. Experimental group, where enamel was etched using 37% phosphoric acid for 30 sec showed much stronger bonding (8.1±2.8 MPa), while in non etched group bond strength was 7.3±1.9 MPa. He suggested that this reduc tion in the bond strength was critical because lower bond strength value was not enough in the clinical practice to match mastication forces [12] .
Cacciafesta et al. [22] also assessed bond strength of brackets applied on teeth without etching and using Ortho Fuji LC in different circumstances. They got the value of 7.3±1.8 MPa after keeping the teeth in moisturized conditions for 24 hours. Fricker [11] , on the other hand, assessed bond strength of the brackets in 10 patients (total 60 brackets) using adhesive materials Ortho Fuji LC and System 1+ on the upper and lower frontal teeth. Results showed that in vivo conditions, there was no significant difference in bond strength between Ortho Fuji LC (5%) and System 1+ (8.3%), after period of 12 months.
ARI index, used in the present study, allows easy evalu ation of the adhesive remnants after debonding. There are many factors, which can have impact on ARI index after bracket debonding [23, 24] including the bonding tech nique [25, 26] , bracket base design, acid type [27] , adhe sive material but also the tooth position during bracket application [28] . Also, it is important to keep in mind that ARI index is not objective index [29] .
Glass ionomer cements (GIC) are more hydrophilic than resin materials and can work in moisture [30] . Additional advantage is fluoride ions release during time and also possibility to renew them from e.g. toothpaste. It has been suggested that in that way decalcification process during orthodontic treatment can be slower.
Results of the present study are in correlation with different authors [1821] who found variations in brack ets bond strength using resin modified glass ionomer cements which was 5.39 MPa to 18.9 MPa. There were also authors who criticized this type of testing because of inadequate simulation in vivo conditions. Importance of in vitro investigations have been emphasized for indica tions of potential clinic success. Many authors agree that in vitro evaluation of bracket bond strength assess can have clinical implication if some conditions are applied [23, 29, 30, 32] . Similar conclusion was given by Galil and Wright [33] . They found that bracket bond strength in vitro was not in correlation to clinical success. One of the reasons can be that in vivo conditions, most of adhesive material is destroyed because of its exposure to the masti cation forces. Even though, investigations in vitro condi tions are very useful [1821, 34] . There are many differ ent in vitro methods and still it is a great challenge to make them more applicable to clinical situation. Then, the results would be more valid.
CONCLUSION
Shear bond strength of the orthodontic brackets using Ortho Fuji LC without enamel etching was lower than after etching. The amount of the remained adhesive material was higher when the enamel was etched.
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Uvod Po sto ji ve li ki broj teh ni ka i ad he ziv nih ma te ri ja la ko ji se ko ri ste za fik si ra nje or to dont skih bra vi ca. Je dan od če sto ko ri šće-nih ma te ri ja la je i gla sjo no mer-ce ment. Cilj ovog ra da je bio da se me re njem vuč nog op te re će nja is pi ta ja či na ve zi va nja or to dontskih bra vi ca za zub nu gleđ fik si ra nih gla sjo no mer-ce men tom (Ort hoFu jiLC) i od re di ko li či na za o sta log ad he zi va na gle đi na kon oslo ba đa nja bra vi ca. Ma te ri jal i me to de ra da Ko ri šće no je 40 pr vih pre mo la ra de ča ka i de voj či ca uz ra sta 10-16 go di na eks tra ho va nih iz or to dont skih raz lo ga. Zu bi su svr sta ni u če ti ri gru pe i na nji ma su fik si ra ne me tal ne bra vi ce s pro seč nom po vr ši nom osno ve od 14,7 mm 2 . Kao ad he ziv ni ma te ri jal ko ri šćen je gla sjo no mer-ce ment (Ort hoFu jiLC,To kio,Ja pan). Ja či na si le neo p hod ne za odva ja nje bra vi ca odre đi va na je pri me nom elek tron skog di na mo me tra pri kon stant noj br zi ni od 1 mm u mi nu ti u gin gi vo-oklu ziv nom sme ru. Ko li či-na pre o sta log ad he zi va na gle đi na kon ukla nja nja bra vi ca određe na je ko ri šće njem in dek sa za pre o sta li ad he ziv (Ad he si veRem nantIn dex-ARI). Re zul ta ti Do bi je ni re zul ta ti su po ka za li da je naj ve ća pro seč na vred nost vuč nog op te re će nja bi la u gru pi gde je ne po sred no pre pri me ne bra vi ca vr še no kon di ci o ni ra nje gle đi ki se li nom (9,14 MPa), po tom kod uzo ra ka dru ge gru pe (7,43 MPa), dok je u pr voj gru pi (6,72 MPa) i tre ćoj gru pi (6,22 MPa), gde ni je vr šen pred tret man ki se li nom, ja či na ve ze bi la sla bi ja. Za klju čak Ja či na ve zi va nja or to dont skih bra vi ca za gleđ pri me nom gla sjo no mer-ce men ta bez pred tret ma na ki se li nom po ka zu je ni že vred no sti u od no su na uzor ke gde je vr še no pret hod no na gri za nje gle đi ki se li nom.
Ključ ne re či: ad he zi ja; ja či na ve ze; gla sjo no mer-ce ment UVOD U re sta u ra tiv noj sto ma to lo gi ji je dan od naj va žni jih fak to ra za kva li tet i du go traj nost is pu na je do bra ad he zi ja. Pr vi rad o di rekt nom po sta vlja nju or to dont skih bra vi ca na po vr ši nu gle đi zu ba na pi sao je Nju man (New man) [1] . Ovaj po stu pak pod ra zu me va na gri za nje gle đi ki se li nom, ko ja do vo di do nje ne de mi ne ra li za ci je, i po tom pri me nu ad he ziv nog sred stva i or to dont skih bra vi ca. Ve li ki broj kli ni ča ra je po ku ša vao da pro na đe naj a de kvat ni ju i naj e fi ka sni ju teh ni ku po sta vlja nja bra vi ca, s naj ma njim utro škom vre me na i bez ošte će nja po vr ši ne gle đi ili sa ve o ma ma lim ošte će nji ma [27] . U te svr he se pri me nju ju naj ma nje agre siv ne me to de za fik si ra nje bra vi ca, kao i ve li ki broj teh ni ka i ad he ziv nih ma te ri ja la.
Za fik si ra nje bra vi ca za gleđ gla sjo no merce men ti (GJC) se ko ri ste pu nih 30 go di na, pre sve ga zbog ne a gre siv ne teh ni ke pri me ne i jed no stav no sti usled iz o sta ja nja pred tret ma na [8, 9] . Ta ko đe, GJC ima ju iz ra žen an ti ka ri o ge ni efe kat, jer se po sle nji ho ve pri me ne oslo ba đa ju jo ni flu o ra [10] , či me se pru ža za šti ta zub noj gle đi [11, 12, 13] .
Po sta vlja njem or to dont skih bra vi ca na po vr ši nu zu ba bez pret hod nog tret ma na iz be ga va ju se mi kro skop ska ošte će nja zu ba (de mi ne ra li za ci ja) i ostva ru je za do vo lja va ju ća ja či na ve ze po sta vlje nih or to dont skih bra vi ca za zub nu gleđ [10, 12] .
Cilj ovo ga ra da je bio da se me re njem vuč nog op te re će nja is pi ta ja či na ve zi va nja or to dont skih bra vi ca za zub nu gleđ fik si ra nih po mo ću GJC (Ort hoFu jiLC) i od re di ko li či na za o sta log ad he zi va na gle đi na kon oslo ba đa nja bra vi ca.
MATERIJAL I METODE
U is tra ži va nju je ko ri šće no 40 pr vih pre mo la ra de ča ka i de voj či ca uz ra sta 1016 go di na eks tra ho va nih iz or to dont skih raz lo ga.
Kri te ri ju mi za iz bor zu ba bi li su in takt na po vr ši na gle đi, gleđ ko ja pret hod no ni je iz la ga na he mij skim agen si ma (npr. vo do nikpe rok si du) i gleđ bez pu ko ti na usled pri ti ska kle šta pri li kom eks trak ci je. Zu bi su do eks pe ri men ta ču va ni u če tvo ro pro cent nom ras tvo ru for ma li na. Kao ad he ziv ni ma te ri jal ko ri šćen je gla sjo no merce ment (Ort hoFu jiLC,Ja pan) ko ji se, pre ma pre po ru ci pro iz vo đa ča, ko ri sti bez kon di ci o ni ra nja gle đi i bez po li me ri za ci je sve tlom. Vre me de lo va nja ovog gla sjo no merce men ta je tri mi nu ta i 15 se kun di. Ovaj si stem je do stu pan u ob li ku pra ha i teč no sti.
Uzor ci zu ba su ras po re đe ni u če ti ri gru pe od po de set zu ba na sle de ći na čin:
• Gru pa 1 -U ovoj gru pi je na ve sti bu lar noj po vr ši ni sva kog zu ba osta vljen ta nak vo de ni film na ne sen vla žnom va te rol nom na po vr ši nu, po tom je na ne sen ad he ziv ni ma te ri jal na ba zu bra vi ce i iz vr še no nji ho vo po sta vlja nje na od re đe ni deo bu kal ne po vr ši ne zu ba. Po li me ri za ci ja ad he ziv nog ma te ri ja la tra ja la je 40 se kun di; • Gru pa 2 -U ovoj gru pi kod svih uzo ra ka je iz vr še no kon di ci o ni ra nje gle đi zu ba or to fos for nom ki se li nom (Ort ho don ticBon dingSystem,AcidEtch,Den ta u rum,Ger many) 30 se kun di, za tim su zub ni uzor ci te melj no is pra ni vo dom pod pri ti skom, osu še ni, a na kon to ga po sta vlje ne su or to dont ske bra vi ce (Ort hoFu jiLC) po mo ću ad he ziv nog ma te ri ja la, ali bez sve tlo sne po li me ri za ci je; • Gru pa 3 -Na uzor ci ma zu ba ove gru pe, ko ji ni su tre ti ra ni ki se li nom, osta vljen je ta nak vo de ni film na po vr ši ni zu ba i pri me njen ad he ziv (Ort hoFu jiLC) na ba za ma bra vi ca, a za tim iz vr še no nji ho vo po sta vlja nje na po vr ši nu zu ba bez sve tlo sne po li me ri za ci je; • Gru pa 4 -U ovoj gru pi ura đe no je kon di ci o ni ra nje gle đi svih uzo ra ka u tra ja nju od 30 se kun di, po vr ši na je za tim is pra na vo dom pod pri ti skom i osu še na, a po tom je pri me njen ad he ziv ni ma te ri jal na ba za ma or to dont skih bra vi ca i iz vr še no po sta vlja nje. Po li me ri za ci ja je ura đe na po mo ću sve tlo snog iz vo ra u tra ja nju od 40 se kun di. Uzor ci su ču va ni u vo de nom ku pa ti lu na 37°C to kom 24 ča sa. Na svim zu bi ma bi le su za le plje ne me tal ne or to dont ske bra vi ce za pre mo la re (Di sco very,Den ta u rum,Roth022,In sprin gen,Ger many), s pro seč nom po vr ši nom ba ze bra vi ca od 14,7 mm 2 . Vi šak ad he zi va is ti snut po nji ho vom na no še nju i pri ti sku na zub uklo njen je oštrim skal pe lom.
Pro ces ukla nja nja pret hod no po sta vlje nih or to dont skih bra vi ca ob u hva tao je od go va ra ju ću pri pre mu zu ba. Si la ko ja je po treb na za odva ja nje bra vi ca od po vr ši na zu ba me re na je fik si ra njem uzo ra ka po mo ću gor njeg i do njeg pa ra kle ma u elek tron skom di na mo me tru (Zwick1445, Kon trol na la bo ra to ri ja A.D.O. "Ti gar", Pi rot), dok je vuč no op te re će nje ostva re no pri kon stant noj br zi ni od 1 mm u mi nu ti. Smer si le bio je gin gi vo oklu zi van. Apa rat je auto mat ski be le žio si lu s tač no šću od 0,1 njut na (N). Po je di nač na vred nost do bi je ne si le de li la se s ukup nom po vr ši nom ba ze bra vi ca (iz ra že na u mm 2 ), što pred sta vlja ve li či nu kon takt nih po vr ši na. Na taj na čin su sve vred no sti iz ra že ne u N/mm 2 , tj. u me ga pa ska li ma (MPa).
U stro go stan dar di zo va nim eks pe ri men tal nim uslo vi ma je po sle ukla nja nja bra vi ca oba vlje no in dek si ra nje po vr ši na gle đi zu ba od 0 do 3, pre ma ARI (Ad he si veRem nantIn dex), in dek su za pre o sta li ad he ziv po Ar tu nu (Ar tun) i Ber glan du (Ber gland) [14] . ARI=0 je ozna ča va lo da ne ma pre o sta log ad he zi va na po vr ši ni zu ba na kon ukla nja nja bra vi ca, ARI=1 da je na po vr ši ni zu ba pre o sta lo ma nje od 50% ad he zi va, ARI=2 da ima vi še od 50% ad he zi va na po vr ši ni zu ba, a ARI=3 da je sav ad he ziv pre o stao na po vr ši ni zu ba na kon ukla nja nja bra vi ca.
REZULTATI
Pro seč ne vred no sti ja či ne ve ze pri ka za ne su u ta be li 1. Naj ve ća pro seč na vred nost ja či ne ve ze za be le že na je u gru pi 4 (9,14 MPa), po tom u gru pi 2 (7,43 MPa), dok su ne što ni že vred no sti za be le že ne u gru pa ma 1 (6,72 MPa) i 3 (6, 22 MPa) . Is pi ti va njem pro seč nih vred no sti ja či ne ve za is pi ti va nih gru pa uoče no je da po sto ji sta ti stič ki zna čaj na raz li ka iz me đu gru pa 2 i 4 i gru pa 1 i 3 (p<0,001).
Vred no sti ARI pri ka za ne su u ta be li 2. Re zul ta ti po ka zu ju da je naj ve ća ko li či na za o sta log ad he zi va na po vr ši ni zu ba uoče na kod uzo ra ka gru pe 4 i gru pe 2, što uka zu je na za do vo lja va ju ću ve zu iz me đu zu ba i ad he ziv nog ma te ri ja la. Ne što sla bi ja ve za iz me đu ad he zi va i bra vi ca uoče na je kod uzo ra ka gru pe 1 i gru pe 3, pa je i ko li či na za o sta log ad he ziv nog ma te ri ja la na po vr ši nu gle đi bi la ma nja.
DISKUSIJA
GJC su pro na šli svo ju pu nu pri me nu i u or to dont skoj te ra pi ji fik snim apa ra ti ma, jer se kom po nen te ma te ri ja la he mij ski ve zu ju za kom po nen te gle đi. Glav na od li ka i pred nost ovih ad he ziv nih si ste ma je upra vo do bra he mij ska ad he zi ja ma te ri ja la za struk tu ru gle đi i spo sob nost GJC da ot pu šta ju jo ne flu o ra [16] .
Is pi tu ju ći ja či nu ve zi va nja or to dont skih bra vi ca za po vr ši nu gle đi zu ba, ve ći na auto ra se sla že da je neo p hod no da ja či na ve ze bu de do volj na da ne do đe do ne že lje nog odva ja nja bra vi ca to kom tret ma na, ali i da se u slu ča ju po tre be mo že la ko uklo ni ti bez ošte će nja gle đi [11, 12, 13, 15] . Pri hva tljiv mi ni mum ja či ne ve za po Nju ma nu [17] je u op se gu 68 MPa. Tre ba na gla si ti da ja če ve ze ni su uvek glav ni cilj. Po sto ji kri tič na tač ka ka da su mi kro me ha nič ka i he mij ska ve za isu vi še ja ke, pa to mo že do ve sti do ošte će nja gle đi pri odva ja nju bra vi ca. To prak tič no zna či da se s ja či nom ve ze po ve ća va i po ten ci jal na mo guć nost ošte će nja po vr ši ne gle đi [18] . U li te ra tu ri ima po da ta ka o po ja vi mi kro frak tu ra gle đi po sle ko ri šće nja ad he zi va či ja je ja či na ve ze bi la 13, 8 MPa [19, 20, 21] .
Pro iz vo đa či Ort hoFu jiLC GJC pre po ru ču ju pri me nu or to dont skih bra vi ca na vla žnu po vr ši nu gle đi zu ba bez pret hod nog tre ti ra nja od go va ra ju ćom ki se li nom. S kli nič kog aspek ta, ovo je iz u zet na pred nost GJC u od no su na kon ven ci o nal ne ad he ziv ne si ste me, za či ju pri me nu je neo p hod no ko ri šće nje od go va ra ju će ki se li ne ra di do bi ja nja op ti mal ne ja či ne ve ze iz me đu dva ad he ren ta (gle đi i ba ze or to dont ske bra vi ce). Re zul ta ti na še stu di je invi tro po ka zu ju ne što sla bi ju ja či nu ve ze bra vi ca za gleđ ko ri šće njem GJC bez pred tret ma na. Ovo je u skla du s re zul ta ti ma Bi ša re (Bis ha ra) i sa rad ni ka [12] , ko ji pred la žu pret hod ni tret man po vr ši ne gle đi ne kom od ki se li na ra di ostva ri va nja bo lje mi kro me ha nič ke ve ze iz me đu dva ad he ren ta. Re zul ta ti is tra ži va nja ovo ga auto ra sa Ort hoFu ji ad he ziv nim si ste mom bez pret hod nog na gri za nja uka za li su na ja či nu od 3,5±1,9 MPa. U eks pe ri men tal noj gru pi s pret hod nim na gri za njem 37po stot nim ge lom fos for ne ki se li ne u tra ja nju od 30 se kun di ostva re na je mno go ja ča mi kro me ha nič ka ve za (8,1±2,8 MPa), dok je u gru pi bez na gri za nja ve za bi la ja či ne 7,3±1,9 MPa. Pre ma mi šlje nju Bi ša re i sa rad ni ka [12] , ova kvo sma nje nje ja či ne ve ze je kri tič no jer ona ni je spo sob na da se su prot sta vi si la ma to kom ru tin skog kli nič kog or to dont skog po stup ka i ma sti ka ci je.
Kač ja fe sta (Cac ci a fe sta) i sa rad ni ci [22] su ta ko đe is pi ti va li ja či nu ve ze Ort hoFu jiLC GJC u raz li či tim uslo vi ma i za be le ži li vred no sti ja či ne ve ze od 7,3±1,8 MPa na kon 24 ča sa ču va nja uzo ra ka zu ba u vla žnoj sre di ni, bez pret hod nog kon di ci o ni ra nja ki se li nom. Fri ker (Fric ker) [11] je, s dru ge stra ne, is pi ti vao efi ka snost ve ze bra vi ca na po vr ši na ma zu ba kod 10 pa ci je na ta (ukup no 60 bra vi ca) ko ri ste ći dve vr ste ad he ziv nih ma te ri ja la (Ort hoFu jiLC i System1+) i zu be fron tal ne re gi je gor nje i do nje vi li ce. Re zul ta ti su po ka za li da u uslo vi ma invi vo ne ma zna čaj ne raz li ke u ve zi va nju bra vi ca iz me đu ad he ziv nog ma te ri ja la Ort hoFu jiLC (5%) i System1+ (8,3%) na kon 12 me se ci.
ARI, ko ri šćen u ovoj stu di ji, omo gu ća va re la tiv no la ku pro ce nu ad he ziv nih osta ta ka po sle ukla nja nja bra vi ca. Ve li ki je broj fak to ra ko ji mo gu uti ca ti na vred nost ARI, uklju ču ju ći i teh ni ku ve zi va nja bra vi ca [23, 24] , teh ni ku ukla nja nja [25, 26] , di zajn osno ve bra vi ce, tip ki se li ne [27] , tip ad he ziv nog ma te ri ja la, po zi ci ju zu ba i nje gov po lo žaj u zub nom ni zu pri li kom po sta vlja nja or to dont skog fik snog apa ra ta [28] . Re zul ta te ARI [29] tre ba uze ti s iz ve snom do zom opre za, jer su su bjek tiv ne pri ro de.
GJC su hi dro fil ni ji od ma te ri ja la za sno va nih na smo li i mo gu pod no si ti vla gu [30] . Do dat ne pred no sti ogle da ju se i u oslo ba đa nju jo na flu o ra to kom od re đe nog vre me na i mo guć no sti ap sorp ci je flu o ri da iz iz vo ra flu o ra, kao što je pa sta za zu be. Sma tra se da se oslo ba đa njem flu o ri da iz or to dont skih ad he zi va mo gu sma nji ti de kal ci fi ka ci je to kom or to dont skog tret ma na fik snim apa ra ti ma.
Re zul ta ti na še stu di je su u skla du s re zul ta ti ma po je di nih auto ra [1821] ko ji su u svo jim is tra ži va nji ma na ve li iz ra zi tu va ri ja ci ju u ja či ni ve ze smo lom mo di fi ko va nih GJC, ko ja je bi la u ra spo nu od 5,39 MPa do 18,9 MPa. Mno gi is tra ži va či su kri ti ko va li invi tro is pi ti va nja ovog ti pa zbog ne a de kvat nog si mu li ra nja uslo va u sre di ni invi vo. Va žno je na po me nu ti da la bo ra to rij ska is pi ti va nja mo gu in di ko va ti po ten ci jal ni kli nič ki us peh u uslo vi ma invi vo. Ve ći na auto ra se ipak sla že da la bo ra to rij sko is pi ti va nje ja či ne ve ze bra vi ca za gleđ mo že ima ti zna čaj nu kli nič ku im pli ka ci ju uko li ko su is pu nje ni od re đe ni uslo vi [23, 29, 30, 32] . Slič no ovo me, Ga lil (Ga lil) i Rajt (Wright) [33] su za klju či li da ja či ne ve za iz me đu zu ba i bra vi ca u uslo vi ma invi tro ni su bi le u ko re la ci ji s pro cen tom kli nič kih ne u spe ha. Raz log je u to me što u uslo vi ma invi vo do la zi do ve će de gra da ci je ad he zi va, jer je i sam ad he ziv pod vrg nut me ha nič kim si la ma pri ma sti ka ci ji. Upr kos ovim či nje ni ca ma, ve ći na is tra ži va nja den tal nih ma te ri ja la je ipak neo p hod na i u uslo vi ma invi tro [1821, 34] . Po sto ji ve li ki broj me to da invi tro, a uči nje ni su ve li ki na po ri da se ova kve stu di je pri la go de i uslo vi ma invi vo, ka ko bi se do bi li što re al ni ji re zul ta ti.
ZAKLJUČAK
Ja či na ve zi va nja or to dont skih bra vi ca po mo ću ad he ziv nog ma te ri ja la Ort hoFu jiLC bez pret hod nog tret ma na je sla bi ja u od no su na uzor ke zu ba na ko ji ma je vr še no pret hod no na gri za nje gle đi od go va ra ju ćom ki se li nom. Ko li či na za o sta log ad he ziv nog ma te ri ja la bi la je ne što ve ća u uzor ci ma zu ba pret hod no kon di ci o ni ra ne gleđ ne po vr ši ne.
